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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ТНВЭД ТН НЕКОТОРЫХ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ
Сураж Абдусаматовна Маматкулова1,Рахматулло Султановиш Дехканов2, Барно
Ботировна Корабоева2, Шавкат Вохидовиш Абдуллаев2
1
Фарганский Государственный университет
2
Наманганский Государственный университети,ул. Уйши,316,Наманган,716001
Аннотация. Товары в Узбекистане обозначаются по номенклатуре Товарной
Внешне Экономической Деятельности “ТИФН ТН”. Качество, тонны, эколгогическая
безопасность, идентичность объязательно определяется по его химическому составу,
обзначению цифрового кода. В статье приведены сведения по номенклатуре товарного
знака орехов, чернослива,груши,редки.
Ключевые слова: Классификация, сертификация, очистка, идентифи-кация ,
Oxytropis

AYRIM MEVALAR VA SABZOVOTLARNI TIFN TN BO’YICHA BELGILASH
Surayo Abdusamatovna Mamatqulova1,Raxmatullo Sultanovich Dexqanov2, Barno
Botirjon qizi Qoraboyeva2, Shavkat Voxidovich Abdullayev2
1
Farg’ona Davlat universiteti
2
Namangan Davlat universiteti, Uychi ko’cha, 316, Namangan, 716001
Annotatsiya. O’zbekiston Respublikasida Tashqi iqtisodiy faoliyatida tovarlar
nomenklaturasi (TIFN) asosida belgilanadi. Tovarning sifat ko’rsatkichi, aslligi, tonnarxi,
ekologik zararsizligini belgilashda albatta uning kimyoviy tarkibini o’rganish va shunga mos
ravishda raqamli tovar kodini aniqlash talab etiladi. Maqolada yong’oq, sholg’om, olxo’ri, nok
maxsulotlarini tovar sifatida nomenklaturalangan
Kalit so’zlar: Sinflash, sertifikatlash, tozalash, identifikatsiyalash, Oxytropis
DESIGNATING SOME FRUITS AND VEGETABLES ACCORDING
TO FEAN NG
Surayo Abdusamatovna Mamatqulova1,Raxmatullo Sultanovich Dexqanov2, Barno
Koraboyeva Botirali qizi2, Shavkat Voxidovich Abdullayev2
Fergana state university
2

Namangan State university, Uychi ko’cha, 316, Namangan, 716001

Abstract. Goods’ nomenclature in Uzbekistan designed according to Foreign Economic
activity. In order to identify the goods’ quality, originality, price, whether it is environmentally
friendly, studying its chemical content and its numerical code are necessary. Nuts, turnip, plum
and pear fruits are nomenculated in the article.
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Kirish: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasining 11-tom 451 betida kimyo fanlari
bo‘yicha yangi fan -02.00.22- ‚Tovarlarni kimyoviy tarkibi asosida sinflash va
sertifikatlash‛ (TKTASS) mualliflari t.f.d., akademik T.T.Risqiev va O‘zbekistonda
xizmat ko‘rsatgan ixtirochi, k.f.d., professor I.R.Asqarovlar mehnati e’tirof etilgan.
‚Tovarlar kimyosi‛ fanining yaratilishi-tarixiy zarurat bo‘lib, olamshumul ahamiyat
kasb etadi.
Tovarning raqamli kodi Tashqi iqtisodiy faoliyatida tovarlar nomenklaturasi
(TIFN) asosida belgilanadi. Tovarning sifat ko‘rsatkichi, aslligi, tonnarxi, ekologik
zararsizligini belgilashda albatta uning kimyoviy tarkibini o‘rganish va shunga mos
ravishda raqamli tovar kodini aniqlash talab etiladi. Tovarlar kimyosi tadqiqot uslublari
yordamida tovarlarga TIF TN bo‘yicha to‘g‘ri, raqamli kodlarni belgilash orqali ham
iste’molchi, ham ishlab chiqaruvchining manfaatlarini himoya qiladi. Mamlakatimizda
ishlab chiqarilgan tovarlarni kimyoviy tarkibi asosida sertifikatlash orqali har bir
korxona iqtisodiy manfaatini muxofaza qilish ta’minlanadi *1+.
2008-2016 yillar mobaynida yangi fanning Respublika g‘aznasiga keltirgan
qo‘shimcha foydasi 100 mlrd. so‘mdan ortib ketdi ( ‚Xalq so‘zi‛gazetasi 16.11.2018y).
Ushbu yangi fanning tadqiqot yo‘nalishlari, o‘rganish usullari, ob’ektlari va xalqaro
maydondagi o‘rni kengaydi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi huzuridagi
OAKning kimyo va farmatsevtika fanlari bo‘yicha ekspert kengash tavsiyasiga ko‘ra,
OAK rayosatining 28 sentyabr 2017 yildagi №242/4 qarori bilan fanning yangi 02.00.09‚Tovarlar kimyosi‛ nomi, fan shifri va pasporti tasdiqlandi.
Tovarlar kimyosi fanida jami kimyo fanlari usullaridan analitik o‘lchashlardan
tortib, fizik-kimyoviy tadqiqotlar hamda kvant kimyoviy usullaridan keng
foydalaniladi. Tovarlar kimyosi iqtisodiyotning keng sohalarida qo‘llaniladi. Masalan,
Davlat bojxona ko‘mitasi, davlat standartlashtirish va sertifikatlash, Oliy va o‘rta
maxsus ta’lim tizimiga, ilmiy tadqiqot institutlariga ‚Tovarlar kimyosi‛ fani yutuqlari
o‘quv, ilmiy va amaliy faoliyatlarga joriy etilgan. Tovarga bo‘lgan ilmiy munosabat
tubdan o‘zgardi. Avval tovar kimyoviy tarkib asosida sinflab, sertifikatlangan bo‘lsa,
endi tovarga kod raqami berishda bir butun maxsulot sifatida qaralib, uning olinish
usuli, texnologik jarayonlari, tovar paydo bo‘lguncha amalga oshiriladigan har bir
bosqichlar atroflicha o‘rganiladigan bo‘ldi.
Tovarlar kimyosi fani bo‘yicha O‘zbekistonda ilmiy darajalar (PhD, DSc), ilmiy
unvonlar (dotsent, professor) berilishi belgilandi. Hozirda ushbu fan bo‘yicha Toshkent
kimyo texnologiya institutida hamda Farg‘ona davlat universiteti xuzurida 02.00.09‚Tovarlar kimyosi‛ ixtisosligi bo‘yicha kimyo va texnika fanlari bo‘yicha ilmiy
kengashlar o‘z faoliyatini muvaffaqiyatli yuritmoqda. Shu ixtisoslik bo‘yicha 3 nafar fan
doktori, 10 dan ortiq fan nomzodlari tayyorlandi, 100 dan ortiq ilmiy maqolalar nufuzli
jurnallarda chop etildi. Tovarga bo‘lgan ilmiy munosabat tubdan o‘zgardi.
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Kimyo yangiliklari, ilmiy natijalarni, yangidan sintez qilingan yoki
o‘simliklardan ajratib olingan tabiiy, yangi birikmalarni ishlatilishiga ko‘ra: biologik
faolligi, ko‘p ishlatiladigan reaktiv sifatida, dori vositasi yo oziq-ovqat qo‘shimchasi
sifatida oldi-sotdi amaliyotida tovar ko‘rinishida eksport yoki import qilinishi; ichki
bozor uchun ishlab chiqarish va iste’mol qilinishida; ushbu jarayonlarlar uchun
kimyoviy tarkibiga ko‘ra TIF TN asosida xalqaro tovar kodlarini berishda; olingan
yangi birikmalar o‘z qiymati va sifati, ekologik tozaligiga mos ravishda sinflanishida,
mamlakat iqtisodiyotini himoya qilishda va xalq salomatligini saqlashda Tovarlar
kimyosi fani metodlaridan foydalanish katta samara beradi.
Asosiy qism: O‘simlik organizmi juda murakkab. Uning tarkibida turli organik
va mineral birikmalar bo‘ladi. Albatta, ularning hammasi birorta kasallikni davolash —
shifobaxsh xossasiga ega emaslar. Hammaga ma’lumki, butun tirik organizm uchun
zarur bo‘lgan organik birikmalarni anorganik moddalardan faqat o‘simliklargina sintez
qila oladi. Ushbu o‘simliklar to‘qimasida sintezlangan organik birikmalari odatda ikki
guruhga bo‘linadi.
1. Birlamchi sintezlangan moddalar — birlamchi metabolitlar. Bularga oqsillar,
uglevodlar, lipidlar, fermentlar va vitaminlar kiradi. Birlamchi metabolitlar hamma
tirik organizmlar uchun juda ham zarur birikmalar bo‘lib, ularsiz hayot bo‘lmaydi.
2. Ikkilamchi sintezlangan moddalar — ikkilamchi metabolitlar. Bularga
o‘simliklar to‘qimasida sintez bo‘ladigan birlamchi metabolitlardan tashqari qolgan
hamma birikmalar kiradi. Ikkilamchi metabolitlar o‘simliklar to‘qimasida birlamchi
sintezlangan moddalardan hamda ularning ishtirokida vujudga keladi. Asosiy dorivor
moddalar — ikkilamchi sintezlangan birikmalardir.
O‘simliklar tarkibidagi dorivor moddalar—biologik faol birikmalar o‘simlikning
o‘sishi davrida — asta-sekin ko‘payadi, ma’lum davrda ko‘p miqdorda to‘planadi,
keyinchalik kamaya boradi va ma’lum vaqtga kelib, butunlay yo‘qolib ketishi mumkin.
O‘simlik tarkibidagi dorivor moddalar sinteziga, ularning to‘planishini o‘zgarib
borishiga ta’sir etuvchi tashqi muhit omillariga quyidagilar kiradi: o‘simlikning o‘sish
joyi, namlik (havo va tuproqdagi namlik miqdori), tuproq tarkibi, harorat (havo va
tuproqning issiq-sovuqligi), yorug‘lik va quyosh nurining ko‘p yoki kam bo‘lishligi,
iqlim va boshqalar.
Ma’lumki, har bir o‘simlikning o‘ziga xos o‘sadigan joyi bo‘lib, ushbu sharoitda
yaxshi taraqqiy etadi. Ba’zi o‘simliklar, barglar chirindisi ko‘p bo‘lgan erlarda
(marvaridgul va boshqalar), boshqalari sho‘rli erlarda (qizilmiya, shuvoq turlari,
sho‘rak va boshqalar) yoqtirsa qolganlari tog‘liq, toshli erlarni va shag‘alli (qizilcha,
koraqovuq va boshqalar) yoki kishilar yashaydigan joylarga yaqin va iflos joylarni
(mingdevona, bangidevona va boshqalar) erlarda yaxshi taraqqiy qiladi. Ba’zi
o‘simliklar namlikni yoqtirsa (dala qirqbo‘g‘imi, oqqaldirmoq, valeriana, sariq nufar,
igir, botqoq ledumi, meniantes va boshqalar), boshqalari aksincha quruq cho‘llarda,
qirlarda (achchiqmiya, afsonak, isiriq va boshqalar) o‘sadi. Agar angishvonagulni o‘sish
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davrida me’yoridan ortiq sug‘orilsa, uning tarkibidagi yurak glikozidlari kam
sintezlanadi, xuddi shunday namlik ko‘p bo‘lsa, darmana shuvoq taraqqiy etmaydi.
Issiqlik va yorug‘lik ham hamma o‘simliklarga bir xil miqdorda kerak emas.
Jenshen o‘simligi o‘rmonlarning (taygani) chirindisi ko‘p, nam, salqin va yorug‘lik kam
bo‘lgan erlarida yaxshi taraqqiy etadi, angishvonagul esa yorug‘lik, quyosh nuri ko‘p
bo‘lsa, yurak glikozidlarini yaxshi sintez qiladi. Ko‘pchilik efir moyi saqlovchi
o‘simliklar issiq va yorug‘likni sevadi. SHuning uchun janubiy tumanlarning florasi
tarkibida efir moyi saqlovchi o‘simliklar ko‘p bo‘ladi va ularning efir moylari hidining
yaxshiligi bilan farqlanadi.
Bunday misollarni ko‘p keltirish mumkin. Shuni yaxshi bilish kerakki, har bir
o‘simlik o‘zini o‘rgangan, yashab taraqqiy etadigan o‘ziga xos sharoit va iqlimda o‘ssa,
tegishli o‘ziga xos bo‘lgan biologik faol moddalarni ko‘p sintez qiladi. Yuqorida
keltirilgan o‘simliklarning o‘sishi, rivojlanishi va ular tarkibidagi dorivor moddalarning
sintezi va to‘planishiga tashqi muhit (namlik, issiqlik, yorug‘lik, tuproq tarkibi, o‘sish
joyi va boshqalar) ta’sirini bilishning katta ahamiyati bor va bu hollar dorivor
o‘simliklarni tabiiy sharoitdan plantatsiyalarda o‘stirishga o‘tqazilganda hisobga
olinishi zarurdir. Har bir o‘simlik uchun uni plantatsiyalarda o‘stirilganda o‘ziga xos
sharoit va iqlimni iloji boricha tug‘dirish lozim.
O‘simliklar tarkibidagi biologik faol moddalarni ko‘p to‘planish vaqti yana
o‘simlikni o‘sish davriga ham bog‘liqdir.
Sertifikatlash, standartlash: 1893 yili 14 iyunda Bryusellda tovarlarni kodlash va
sinflash UT xalqaro Konvenziya talablariga birgalikda O’zbekiston o’z milliy tovarlar
nomenklaturasi (TN) ni o’z iqtisodiy manfaatlari nuqtai-nazaridan ko’plab sanoat va
qishloq xo’jalik maxsulotlarni to’la tavsiflovch TIF TN kodlarini tasdiqladi. Rossiyaga
kiruvchi maxsulotlar masalan nok uchun quyidagi GOSTlar ma’lum: erta pishar navlari
uchun 21714-76, kechki pishar noklar uchun GOST 21713-76 MKS 67.08.10 OKP 97612.
Nok mevalarida toksik, xavf tug’sdiradigan moddalar miqdori SanPiN 2.3.2.1078-2001
shartlariga mos bo’lishi shart. Nok sertifikatlashda co’simlik maxsulotlari bo’limiga
kiritiladi. 08-ovqatlanishga qo’llaniladigan mevalar va yong’oqlar, zitrus mevalari
po’stlog’I va qovun po’stlog’I kiradi; 0808-bu olmalar, noklar va behi, yangi uzilgani;
080830-noklar; 0808309000-qolganlar hisoblanadi.xitoydan Rossiyaga yuborilgan noklar
sertifikati 0808309000, yangi uzilgan nok korobkada NETTO 9kgdan KOD OKP 97 6112,
China; Jining haijiang trading CO.LTD;TM N/M.
Tashqi iqtisodiy faoliyatdagi tovarlar nomenklaturasida (TIFN) 0706100009 kod
raqami repa (sholg’om) uchun ajratilgan. Boshqa sholg’omsimon ildiz mevalar uchun
0706909009 kod raqami ajratilgan bo’lib, ularga rediska, turp va boshqalar mansubdir.
tIFTN da turp uchun alohida raqam ajratilmagani eksport-import jarayonlarini qonuniy
amalga oshirishda bir oz qiyinchilik tug’diradi. Shuning uchun turp mahsuloti uchun
biz quiyidagi kod raqamini tavsiya etamiz: 0706909008. TIFTN dagi 0706909009 raqami
esa rediska, daykon va boshqa sholg’omsimon ildizmevalari uchun taaluqli bo’lib
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qolaveradi. Mana shu yerda internet ma’lumotlariga ko’ra Rossiyada sladkaya redkadaykon turpi quyidagi kod bilan chiqqan 07069090091-bizdagi kodlash qonuniga to’g’ri
kelmaydi, chunki unda 11 raqam mavjud. Redis-rediska esa internetda quyidagi shtrix
kod bilan sotuvga chiqarilgan: 7290100781906.
Xalqaro klassifikasiyaga binoan kod 0802-boshqa yong’oqlar, yangi yoki
quritilgan, po’chog’idan tozalangan yoki tozalanmagan, po’stlog’i bilan, po’stloqsiz
kodi ma’lum.
-Grek yong’ogi
0802310000-po’chog’I bilan
0802320000-po’chog’idan tozalangan
Shularga asoslanib quyidagicha kodlash tarafdorimiz:
0802310001-yetilmagan (yashil) po’stlog’I bilan
0802310002-qurigan po’stlog’I bilan
0802310009-boshqalar
0802320000-po’chog’idan tozalangan (mag’iz)
Demak respublikadan chetga chiqariladigan maxsulotlarni sertifikat kodlarining
xalqaro standartlarga mos kelishi ularning xaridorligini oshiradi, hamda inovazion
takliflar paydo bo’lishiga sabab bo’ladi.
Rossiyada olucha va qaroliga GOST 21920-76, OKP [2].
Ko’pgina mamlakatlarga mevalar kiritilganda uning davlat reestri, eksport
xulosasi hamda antidoping markaz xulosasi so’raladi. Bu ozuqa biologic faol ovqatga
qo’shimchalarga ham tegishlidir. Eksport maxsulotlaqriga qaroli va olcha turlari kiradi.
Bunda qarolini Rossiyada chernosliv deb sotuvga chiqaradi, meva bilan birga eksport
maxsulotlari bu uning murabbosi, vinosi, pudingidir. Umuman tabiatda va
madaniylashtirilgan shaklda 2000 turi mavjud. Qarolining foydali tomoni bu unda rutin
bo’lishidir, u esa inson qon kapilyarlarini mustahkamlaydi, u esa issiq ishlovdaham
parchalanmaydi. Qaroli tarkibidagi kaliy ionlari organizmdan ko’paygan suyuqlarni
chiqaradi. Bu mevadagi boy mineral tarkibi jigar va buyrak, yurak-tomir kasallarida
foydalidir. Qaroli va shoftoli ekstraktlari rak xujayralarini kamaytirishga
keltiriladi.Qaroli asosidagi vino qadimgi qunyodagi reseptlarga asosan olinadi.
Rossiyada qaroli va olchaga davlatlar aro standart GOST 21920-76, OKP 97 6121
ma’lum. Undagi toksik elementlar GOST 26927, GOST 26930, GOST 26934 ga, mos
kelishi kerak, pestisidlar bor yo’qligi ham tekshiriladi. Saxaroza miqdori GOST 28.56290 orqali aniqlanadi. O’zbekistondagi qarolilaqrda 21% gacha saxaroza aniqlangan
Rossiya sortlarida uning tarkibi 9-17% demak O’zbekiston sortlarida shirinlik yuqori
ekan.
Prezidentimiz SH.M. Mirziyoyev tomonidan taxrirlangan ‚O`zbekistonda xalq
tabobati sohasini tartibga solish chora-tadbirlari to`g`risida`gi qarori inson salomatligini
ta`minlashda, tibbiyot va xalq tabobatini birgalikda faoliyat ko`rsatishini talab etmoqda.
Qaror matnida o`tkir va murakkab kasalliklarni davolashda xalq tabobati muhim
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ahamiyat kasb etishi qayd etilgan. Shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda bozor
iqtisodiyotida , xalq ehtiyojlarini qondiradigan mahsulotlarning soni hamda sifati ortib
bormoqda. Biz iste`mol qiladigan meva-sabzavotlarimiz asosiy tarkibini uglevodlar,
vitaminlar va shu kabi darmondorilar tashkil etadi.Inson hayotini o’simliklar olamisiz
tasavvur qilib bo’lmaydi. Insonning yashashi uchun zarur bo’lgan oziq-ovqat, doridarmon, vitamin shakar moddalari, yog’lar, efir moylari va boshqa mahsulotlar
o’simliklardan olinadi.
O’simliklar o’z navbatida tabiiy kimyoviy laboratoriya vazifasini o’taydi va
murakkab tuzilgan organik birikmalarni sintez qiladi. Bu birikmalar esa xalq
xo’jaligining turli tarmoqlari uchun qimmatbaho xom ashyo manbalari bo’lib
xisoblanadi. Shu sababli madaniy o’stirilayotgan va yovvoyi o’simliklarni o’rganish,
ulardan unumli foydalanish xalq xo’jaligimizning asosiy vazifalaridan biridir.
Hozirgi vaqtda tibbiyotda 250 ga yaqin o’simliklarning mahsulotidan
foydalaniladi. Shu ko’rsatilgan dorivor o’simliklar mahsulotining 48 foizi yovvoyi
holda o’sadigan o’simliklardan, 30 foizi turli xo’jaliklarning dorivor o’simliklar
o’stiriladigan dalalardan unumli foydalaniladi.
Davlatimiz rahbari SH.M.Mirziyoyevning 2016-yil 31-oktabrdagi ‚Aholini
tabobat yo’lida tabiiy dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta’minlashni
yanada yaxshilashga doir chora tadbirlar to’g’risida‛gi qarori asosida tibbiyotda
kimyoviy vositalarga nisbatan, tabiiy dori vositalardan foydalanishga e’tibor
qaratilmoqda.
Masalan, nok, yong’oq, lavlagi ham biologik faol moddalar saqlovchi
o’simliklardan hisoblanadi. Xalq tabobatida nok, lavlagi, yong’oq ko’plab kasalliklarni
davolashda foydalanishgan
Nok – olmadan keyin eng mashhur mevalardan biridir. Nok o’zining to’yimligi
bilan farqlanadi, kam kaloriyaligi sababli (100 gramda 50 kkal) u hammabop foydali
mevadir.
Nokda quyidagi vitaminlar uchraydi: А, С, РР, К, В guruxi va quyidagi foydali
moddalar va mikroelementlar masalan fol kislotasi, pektin, oltingugurt, kaliy, fosfor,
rux, temir, miss, kobalt, hamda kletchatka va oshlovchi moddalar aniqlangan
Nok shirinligi olmadan yuqori bo’lsa ham, unda shakar nisbatan ozdir. Nokda
glyukozaga qaraganda fruktoza ozgina ko’p bo’lganligi sababli chuchuk-shirin noklar
semirayotgan yoki qandli diabet kasallilarga taklif etiladi, insulinga talab kamayishiga
olib keladi.
Nok immunitetni mustahkamlaydi va organizmning qo’riqlovchi reaksiyasini
oshiradi, infeksiyalar bilan kurashadi, shamollashni yengadi, tushkunlik depressiya
holatda ham foydalidir. Bunday foydali xossalari unda efir moyi bo’lganidandir.
Yurak mushaklari yaxshi ishlashi uchun kaliy kerak, u nokda katta miqdorda
bo’ladi. U xujayralar regenerasiyasida foydalidir.
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Noklar termik ishlov berganda ham foydali xossalarini saqlaydi, shu sababli
ularni pishirish, quritish va har xil pishiriqlar tayorlashda qo’llaniladi.Erkaklar nokdan
tanovul qilganda prostatit kasalidan davolanadi. Nokning 100 gramida, kaloriyasi
42kkal, 0qsil 0,4gr, yog’ 0,3gr, uglevodlar 10,9 gr, glikemik indeks 50. Organik kislot,
fermentlar, vitaminlar C,B1,P,PP, karotin, mikroelementlar har xillar topilgan. Nok
tarkibida mo’l fol kislota bor u bolalar va homilador ayollarga foydalidir. Nok mevalari
diabet kasallarida foydali. Sil kasalida ham yeyish kerak. Mayda yovoyi noklarda
arbutin, xlorogen kislota va vitamin P zahirasidir. Nokning yosh barglarida zambrug’ga
qarshi moddalar mavjud, shu sababli dermatit va zambrug’li kasallarida qo’llaniladi.bu
mevalar anemiyani davolashda foydali [3,4].
Homilador ayollarga va emizakli bolalalarga nok mevasi tavsiya etiladi, u esa
qon xujayralari hosil qilishda o’rni bor. Bronxitdan qutilishga bir choy qoshiq shipovnik
siropini bir stakan nok soki bilan aralashtirib kunda uch marta yarim stakandan ichish
tavsiya etiladi. Pishirilgan va qovurilgan noklar sil va bronxit kasallarida tavsiya etiladi.
Nokda tannin bo’lgani sababli ich ketganda quritilgan nok mevalari kompoti eng
maqbul doridir.
Tibiyotda quyidagi kasallarda nok mevasini tavsiya qiladilar: immunitet
pasayganda, fizik mualaja yarak urushi tezlashganda, tez charchaganda (bir nechta nok
yeyilsa mushaklardago og’riq pasayadi), bosh aylanganda, tushkunlik-depressiyada,
infeksion kasallar oldini olishda-profilaktikada, kapilyatlar tomirlar o’tqazuvchanligi
buzilganda, shamollashga moyillikda, kuchli yo’talganda, pochkada kuchli shamolash
bo’lganda, modda almashihish buzilganda, shu jumlada semirish alomatida, ichak
faoliyati buzilganda,apetit yo’qolganda, prostatitni davolashda, yaralar bitishida nok
terini tezroq regenerasiyaladi, o’z holiga keltiradi.
Yosh barglari shamollashni yo’qotadi, zambrug’larni davolaydi, dermatitni
davolashda foydali.
Tashqi iqtisodiy faoliyatdagi tovarlar nomenklaturasida (TIFTN) 0706100009 kod
raqami repa (sholg’om) uchun ajratilgan. Boshqa sholg’omsimon ildiz mevalar uchun
0706909009 kod raqami ajratilgan bo’lib, ularga rediska, turp va boshqalar mansubdir.
TIFTN da turp uchun alohida raqam ajratilmagani eksport-import jarayonlarini
qonuniy amalga oshirishda bir oz qiyinchilik tug’diradi. Shuning uchun turp mahsuloti
uchun biz quiyidagi kod raqamini tavsiya etamiz: 0706909008. TIFTN dagi 0706909009
raqami esa rediska, daykon va boshqa sholg’omsimon ildizmevalari uchun taaluqli
bo’lib qolaveradi. Mana shu yerda internet ma’lumotlariga ko’ra Rossiyada sladkaya
redka-daykon turpi quyidagi kod bilan chiqqan 07069090091-bizdagi kodlash qonuniga
to’g’ri kelmaydi, chunki unda 11 raqam mavjud. Redis-rediska esa internetda quyidagi
shtrix kod bilan sotuvga chiqarilgan: 7290100781906 [4].
Dorivor o’simlik hisoblanadigan Oxytropis guruxi dunyoda 350 turi tarqalgan.
Ularning ayrimlaridan 127 ga yaqin moddalar ajratilgan. Sistematik taxlil
ko’rsatiyaptiki ular orasida flavanonlar, gidroflavononlar, alkaloidlar, saponinlar,
100

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 2-сон

ligninlar va boshqa moddalar bor ekan.Ushbu o’simlik ustidagi farmakologik
tadqiqotlar antiseptik, yallig’lanishga qarshi, neyroendokrin tizimining ta’siri bo’yicha
ta’sirlarini ko’rsatdi *5+. Bunday o’simliklarga respublikamiz boydir.
Demak, respublikadan chetga chiqariladigan maxsulotlarni sertifikat kodlarining
xalqaro standartlarga mos kelishi ularning xaridorligini oshiradi, hamda inovatsion
takliflar paydo bo’lishiga sabab bo’ladi.
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Қулматова Б. А, Буранова Д. А, Аъзамжонов К.О<<<<<<<<<<<<<<<<
Stages and methods of teaching a second foreign language
Mamatova N.A<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Development of communicative skills trhough different methods in teaching the subject
of ‚english in medicine‛
Matveeva I. A<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< .
Имконияти шекланган болаларни жамиятга мослаштиришда ижтимоий хизмат
кфрсатишнинг фзига хос хусусиятлари
Ташаев Л.А<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
Формулировка сочиального интеллекта как профессионально важного кашества
педагога
Маматханова Н.Т<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...
Инглиз тилини муцимлиги ва унинг фрни
Пфлатова Ў.С<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
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72 Деривачионные возможности узбекского и английского языков в системе
образных топонимов
Курбонов Н. Б, Ташланова Н. Д<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
73 Электрон ишши дафтар талабалар мустақил ишини ташкил этиш
самарадорлигини ошириш
воситаси сифатида
Тураев У. Я<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
74 Genderning ingliz tilini chet til sifatida o'rganish jarayonida erishilgan yutuqlarga ta'siri
Hamdamova S.O<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
75 Инглиз тилини фқитишда интерактив усулларидан фойдаланиш ушун замонавий
талаблар.
Эргашева Ю.О<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
76 Немис тили дарсларида миллатлараро толерантликни шакллантириш
Якуббаев М.М<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
77 Олий таълим соцасида коррупчиявий хавф-хатарларнинг назарий тавсифи
Кфшқаров З.Қ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
78 Математик таълимда рақамли иқтисодижт
Нажмиддинова Ц.Ж<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
79 Компьютер графикаси асосида муцандислик графикаси фанларини фқитишда
хорижий тажрибаларнинг фрни
Дилшодбеков Ш.Д<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
80 Оила ва мактаб цамкорлигини таъминлашнинг интегратив модели
Иноқов Қ Қ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
19.00.00
PSYCHOLOGICAL SCIENCES
81 Роль авторитета лишности при формировании духовно-нравственных кашеств
будущих врашей.
Ахмедова Н.Д<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
22.00.00
SOCIOLOGICAL SCIENCES
82 К вопросу о сочиальном институте «семья» в республике узбекистан и его роли в
обществе
Акрамова Э.И<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...
83 Жисмоний маданият ва спорт сочиологик категория сифатида.
Мадаминов Б.Ш<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
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